The article provides data on monthly monitoring of breast pathologies for lactating cows during 2019. Observations were made on a herd of cows of Holstein breed, the cows were kept free during all season. Cows were kept n premises with a workshop structure of industrial milk production. In this farm, milking of cows was carried out three times in milking rooms with the equipment of the company GEA Farm Technologies models "Yalinka" and "Parallel".
The article provides data on monthly monitoring of breast pathologies for lactating cows during 2019. Observations were made on a herd of cows of Holstein breed, the cows were kept free during all season. Cows were kept n premises with a workshop structure of industrial milk production. In this farm, milking of cows was carried out three times in milking rooms with the equipment of the company GEA Farm Technologies models "Yalinka" and "Parallel".
The following six issues were addressed during the monthly monitoring: determination of the dynamics of indicators characterizing the reproductive status of cows; -finding out the effect of seasonality on the number of average monthly cow disease for mastitis during the year;
-tracking the degree of disease of cows with mastitis by months after calving lactation; -determination of the degree of disease of cows with mastitis, depending on the number of their lactation in the farm; -manifestation of the average monthly number of cow disease for clinical and subclinical mastitis; -tracking the frequency of each of the four proportion of udders of lactating cows. The data obtained are summarized in the relevant tables and discussed in the results section of the research, on which the main conclusions are drawn:
-manifestation of breast pathologies in cows varied by season. The highest was in winter -14.37%; slightly lower -in summer and autumn (respectively 12.16 and 10.32%) ; and the lowest (6.41%) -in spring months;
-the highest percentage of udders pathologies of lactating cows was noted in the first, fourth and fifth months of lactation (14.9, 13.7 and 11.43%, respectively) ;
-the highest percentage of mastitis was observed in young cows from the first to the third lactation (respectively 18.0; 26.4 and 20.7%) ; -the clinical form of mastitis most often was observed in winter months (92.1%). In spring, its percentage decreased (up to 72.2%) and increased slightly in summer (up to 83.1%), while in autumn there was a significant reduction of this pathology to 49.9%;
-сonsideration of frequency of impression of each share of udder of cows, shows that the majority of pathologies (57.1%) were found on the posterior lobes.
У статті наведено дані помісячного моніторингу патологій молочної залози лактуючих корів впродовж 2019 року. Спостереження проведено на стаді корів голштинізованої породи, які весь сезон безприв'язно перебували в приміщеннях з цеховою структурою промислового виробництва молока. В даному господарстві доїння корів проводилося триразово в доїльних залах на обладнанні компанії GEA Farm Technologies моделі "Ялинка" та "Паралель".
В ході щомісячного моніторингу розглядались такі шість питань: -визначення динаміки показників, що характеризують репродуктивний стан корів; -з'ясування впливу сезонності на кількість середньомісячних захворювань корів на мастит впродовж року; -відслідковування ступеня захворювання корів на мастит за місяцями після їхньої отельної лактації; -визначення ступеня захворювання корів на мастит залежно від номера їхньої лактації в господарстві; -прояву середньомісячної кількості захворювань корів на клінічний та субклінічний мастит; -відслідковування частоти ураження кожної з чотирьох доль вимені лактуючих корів. Отримані дані наведено у відповідних таблицях та обговорено в розділі "Результати досліджень", за якими зроблено основні висновки про те, що:
прояв патологій молочної залози у корів різнився за сезонами року. Найбільш високим від був зимою -14,37%; дещо нижчимвлітку та восени (відповідно 12,16 та 10,32%); і найнижчим (6,41%) -у весняні місяці;
-найвищий відсоток патологій молочної залози лактуючих корів відзначали на перший, четвертий і п'ятий місяці лактації (відповідно 14,9; 13,7 та 11,43%) ; -максимальний відсоток маститу спостерігали у молодих корів з першої по третю лактації (відповідно 18,0; 26,4 та 20,7%); -клінічну форму маститу найчастіше спостерігали в зимові місяці (92,1%) . Весною відсоток його знижувався (до 72,2%) та дещо зростав улітку (до 83,1%), а восени відбувалося значне зменшення цієї патології до 49,9%;
-розгляд частоти ураження кожної долі вимені корів свідчить про те, що більшість патологій (57,1%) виявляли на задніх долях.
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Вступ
За поточне десятиліття молочне скотарство в нашій країні стало розвиватись в основному за рахунок інтенсифікації виробничих процесів, в основі якихпроцес посиленого виробництва молока із застосуванням промислових технологій. Проте, за даними Держстатистики України станом на початок вересня 2019 року, загальна кількість корів усіх форм власності становила 1,9 млн, при цьому дійне промислове стадо нараховувало лише 448,5 тис. гол. Разом з цим, за повідомленням аналітиків Асоціації виробників молока, динаміка зменшення чисельності корів в державі з кожним місяцем посилюється, а найбільші темпи скорочення демонструє промислове поголів'я.
Відомо, що одною з головних причин передчасного вибуття корів є захворювання репродуктивних органів та молочної залози корів (Stefanyk & Shpak, 2012; Korol, 2013; Vakkamaki et al., 2017) . Серед хвороб молочних корів особливе місце займає маститзапалення молочної залози, що розвивається внаслідок впливу механічних, термічних, хімічних і біологічних факторів. При цьому ця проблема характерна не лише для вітчизняного скотарства. Незважаючи на багаторічний досвід та розробку численних лікувальних схем, мастит є найпоширенішим захворюванням молочного стада у багатьох країнах (Bogush et al., 2009; Dojtc & Obritchauzer, 2010; Berezovskyi et al., 2010; Hulps et al., 2010) .
Мета і завдання дослідження. З'ясувати динаміку захворювання корів на мастит в умовах промислового виробництва молока.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити п'ять таких завдань:
-провести аналіз прояву середньомісячної кількості захворювань корів на мастит за 2019 рік;
-встановити рівень захворювання корів на мастит за місяцями після їхньої отельної лактації; -визначити рівень захворювання корів на мастит залежно від кількості лактацій в господарстві;
-визначити показники прояву середньомісячної кількості захворювань корів на клінічний та субклінічний мастит за рік;
-зіставити частоту ураження кожної з чотирьох доль вимені.
Матеріал і методи досліджень
Спостереження за станом молочної залози молочних корів провели продовж 2019 року в господарстві із промисловою технологією виробництва молока, що розташоване в степовій зоні Півдня України. Основу стада складають корови голштинізованої породи. Їх постійно утримують безприв'язно при цеховій структурі виробництва, де функціонують підрозділи: дійне стадо, ранній сухостій, пізній сухостій і родилка. Доїння проводиться триразово в доїльних залах на обладнанні компанії GEA Farm Technologies моделі "Ялинка" та "Паралель". Його розпочинають щоденно в такі години: перше -о 5:30 ранку, друге -о 13:30 дня та вечірнє -о 21:30. Запуск корів проводять переважно на 222-228-му добу тільності. Відбір проб для діагностики субклінічного маститу (каліфорнійський тест) проводиться щопонеділка під час вранішнього доїння.
Результати та їх обговорення
З даних, що наведено в таблиці 1, видно, що показник середньомісячної кількості лактуючих корів в даному господарстві досить стабільний впродовж календарного року. Рівень його коливання від найвищого (квітень) до найнижчого (жовтень) не перевершував 15%, що свідчить про належний стан організаційно-зоотехнічного забезпечення. Проте помітно варіюючий середньомісячний відсоток сухостійних корів (min -8,75, max -16,7%) може вказувати на періодичні проблеми із запліднювальною здатністю корів та нерівномірність процесу розтелень нетелів.
Виходячи з аналізу прояву захворювання корів на мастит за місяцями та сезонами року (табл. 2) варто відмітити стабільність в підтримці показника "кількість фуражних корів". Разом з цим належить зазначити, що поняття "вперше хворі" та "повторно хворі" стосуються не цілого життя корів, а лише поточного періоду цього (2019) року. На жаль, існуюча програма статистики хвороб у корів до категорії "повторно хворі" -зараховувала і тих тварин, які впродовж календарного року хворіли на мастит третій чи й четвертий раз. Відсоток вперше хворих тварин упродовж року корелював з сезонністю. В зимовий період (січень, лютий + грудень) загальна кількість корів, хворих на мастит, склала 627 голів. Цей же показник за весняні місяці (березень-травень) становив лише 269 голів, що в 2,3 разу нижче за попередню зиму. Наступне суттєве середньомісячне зростання відсотка хворих спостерігалося в червні (до 14,15%). Найбільш вірогідне пояснення цього: червень був найспекотнішим місяцем літа, більшість днів його денна температура була в межах 30-37 о С. А вже в останні два літніх місяці та три осінніх кількість "вперше хворих" була приблизно рівною (3,08-4,91% від наявного фуражного поголів'я). Отримані показники сезонності маститів дещо нижчі, ніж раніше спостерігали білоруські науковці (Bogush et al., 2001) , в яких вони варіювали в межах від 6,8 до 21,3%.
Проте загалом, з урахуванням "повторно хворих", сумарний відсоток корів з патологією молочної залози суттєво різнився за сезонами року. Найвищим він був зимою -14,37%; дещо нижчим -влітку та в осінній періоди (відповідно 12,16 та 10,32%) і найнижчим (6,41%) -у весняні місяці. При цьому середньодобовий надій на лактуючу корову був досить високим впродовж всього року, що свідчить про хороше та рівномірне всесезонне забезпечення стада кормами. Але й на такому фоні за піврічний період (червеньлистопад) відбулось зниження добових надоїв порівняно з попереднім періодом майже на 15%, яке корелювало з ростом патології молочної залози у стаді, що відповідно спостерігалося.
Із аналізу показників захворювання корів на мастит за місяцями після отельної лактації (табл. 3) вид-но, що найбільшу кількість патологій молочної залози лактуючих корів, окрім першого місяця лактації (14,9%), ще відзначали на четвертий і п'ятий місяці лактації (відповідно13,7 та 11,4%). Показник "відсоток маститу вперше" з першого по п'ятий місяць зростав -від 14,9 до 36,9%. Водночас повторні захворювання на рівні понад 90% щомісячно виявляли безперервно з шостого по одинадцятий місяць лактації включно. Найвищі рівні захворювання свіжоотелених корів в різний час відмічали й зарубіжні дослідники (Erskine et al., 2002; Blum et al., 2017) .
Таблиця 3
Рівень захворювання корів на мастит за місяцями після їхньої отельної лактації В процесі порівняння показників захворювання корів залежно від кількості лактацій в даному господарстві впродовж поточного року спостережень з'ясовано (табл. 4), що найчастіше мастит спостерігали у молодих корів перших трьох лактації (відповідно 18,0; 26,4 та 20,7%). Водночас в категорії "% маститу вперше" наростання проходило від корів-первісток (25,6%) до третьої лактації (41,0%). Від четвертої до восьмої лактації цей показник плавно знижувався.
Таблиця 4
Рівень захворювання корів на мастит залежно від номера їхньої лактації в господарстві Місячне співвідношення кількості клінічних та субклінічних виявлених маститів також мінялася залежно від сезону року (табл. 5). При цьому показник "% клінічного маститу" найчастіше діагностували в зимові місяці (від 94,1 до 89,9%). Його середній відсоток помітно знижувався весною (до 72,2%), дещо зростав улітку -до 83,1%. З настанням осені він дуже знижувався (до 49,9%), а відповідно зростала (до 45,6-52,4 %) частка субклінічних патологій. Це може свідчити про те, що менш тяжкий перебіг та зниження симптомів хвороби, пов'язано із підвищенням імунної резистентності у корів стада внаслідок кращої годівлі та погоди. Ця статистика також може підтверджувати досвідченість та ефективність роботи операторів машинного доїння, до обов'язків котрих належить виявлення корів із клінічним маститом.
При проведенні порівнянь частоти ураження кожної з чотирьох доль вимені (табл. 6) видно, що більшість патологій (57,1%) припало на дві задні долі.
Частково це, напевне, можна пов'язати із їхнім можливим травматизмом під час лежання. Травми бувають заподіяні іншими тваринами, які всі є безприв'язними. Окремі евентуальні технічні неполадки доїльного обладнання, на думку ряду авторів, також в значній мірі можуть провокувати зародження маститу (Klimov et al., 2013; Tse et al., 2016; Barkova, 2018) . Проте інші автори схильні до думки, що вищий відсоток ураження клінічно вираженим маститом задніх чвертей пов'язаний з підвищеною, порівняно з передніми чвертями, продуктивністю, а отже і чутливістю до несприятливих факторів зовнішнього середовища (Baidevliatov & Baidevliatova, 2019).
Висновки
1. Сумарний відсоток корів з патологією молочної залози суттєво різнився за сезонами року. Найвищим від був зимою -14,37%; дещо нижчим -влітку та в осінній періоди (відповідно 12,16 та 10,32%) і найнижчим (6,41%) -у весняні місяці.
2. Найвищий відсоток патологій молочної залози лактуючих корів, окрім першого місяця лактації (14,9%), ще відзначали на четвертий і п'ятий місяці лактації (відповідно 13,7 та 11,4%). Показник "% маститу вперше" системно зростав з першого по п'ятий місяць -від 14,9 до 36,9%. Водночас повторні захворювання на рівні понад 90% виявляли безперервно з шостого по одинадцятий місяць після родової лактації включно.
3. Щодо загальної кількості хворих, максимальний відсоток маститу спостерігали у молодих корів з першої по третю лактації (відповідно 18,0; 26,4 та 20,7%). При цьому у категорії "% маститу вперше" наростання даного показника проходило від корів-первісток (25,6%) до корів третьої лактації (41,0%). Від четвертої до восьмої лактації цей показник плавно знижувався.
4. Клінічну форму маститу найчастіше діагностували в зимові місяці (92,1%). Його відсоток помітно знижувався весною (до 72,2%) та дещо знову зростав улітку (до 83,1%). З настанням осені відбувався значне зменшення цієї форми патології (до 49,9%), а відповідно зростала (до 45,6-52,4%) частка субклінічних відхилень.
5. Аналіз порівнянь частоти уражень кожної долі вимені свідчить, що більшість цих патологій (57,1%) припало на дві його задні долі.
Перспектива подальших досліджень. Визначити види збудників при різних формах маститу та встановити їхню чутливість до складових антимаститних засобів. 
